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ABSTRAKT

Synimi i këtij studimi është që të shqyrtojë dhe analizojë jetëgjatësinë e ndërmarrjeve të reja
apo start-ups në Republikën e Kosovës si dhe ndikimin e faktorëve të jashtëm dhe të
brendshëm të cilët bëjnë pjesë në këtë proces.
Tema është zhvilluar bazuar në literaturën e gjerë dhe praktikat e sektorit të zhvillimit të
NVM-ve të reja dhe rëndësisë së madhe të aktiviteteve strategjike në drejtim të rritjes
ekonomike dhe pasurisë së firmave. Gjatë përgatitjes së këtij studimi janë përdorur një sërë
metodash në kërkimin dhe studimin e zhvillimit të NVM-ve me fokusin mbijetesën dhe
zhvillimin e tyre në epokën e globalizimit.
Studimi fokusohet kryesisht në faktorët negativ që qojnë deri në mbylljen e bizneseve të reja
Kosovare, më qëllim të krijimit të një kornize “shmangëse” nga këta faktorë dhe sigurimin e
një ambienti më të qëndrueshëm ekonomik të sektorit privat pra të ndërmarrjeve të vogla dhe
të mesme.
Studimi konsiston në përdorimin e metodave cilësore dhe sasiore gjatë shqyrtimit dhe
analizës së ndërmarrjeve të reja,aktuale dhe atyre të shuara në Kosovë për periudhën 20102015. Metodologjia në këtë studim është dizenjuar e tillë që të sigurojë informacionin e
nevojshëm për të arritur qëllimin e studimit. Metodologjia konsiston në një kombinim të
kërkimit primar dhe atij sekondar si dhe përdorimin e pyetësorit për mbledhjen e informatave
të nevojshme lidhur me çështjen në fjalë. Bazuar në rezultatet e analizës statistikore,
konkluzionet dhe rekomandimet themi ky studim është një kontribut i rëndësishëm. Ofron
informacion të mjaftueshëm si dhe dhe një model teorik të përshtatshëm për krijimin e
bizneseve të reja si dhe për zhvillim të mëtutjeshëm të bizneseve aktuale.
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1 HYRJE

Ky punim fillon me një pasqyrë të shkurtër, me fokus jetëgjatësinë e bizneseve të reja në
Republikën e Kosovës si dhe në madhësinë e sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
(NVM) në raport me ekonominë e vendit dhe rëndësinë e tij sa u përket politikave dhe
përpjekjeve qeveritare që lidhen me zhvillimin e mëtejshëm të tij.

Sektori privat në Repubikën e Kosovës konsiston kryesisht në ndëmrarrje të vogla dhe të
mesme. Ato gjenerojnë numrin më të madh të vendeve te reja të punës dhe paraqesin shtyllën
kurrizore të ekonomisë vendore. Në shumicën e vendeve në tranzicion ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme kanë bartur barrën më te madhe te transformimit drejt ekonomisë së lirë të
tregut. NVM-të jo vetem që kanë krijuar vende të reja të punës, por edhe kanë absorbuar
fuqinë punëtore që ka mbetur pa punë gjatë transformimit të pronës shoqërore/publike në atë
private.

Duke qenë të rëndesishme për zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik dhe shoqëror,
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë qenë objekt studimi i shumë shkenctarëve dhe
hulumtuesve e poashtu edhe institucioneve shtetërore dhe joshtetërore. Fatmirësisht edhe në
Kosovë hulumtimet lidhur me NVM-të datojnë qysh para vitit 1999. Këto hulumtime
kryesisht bazohen në identifikimin e faktorëve që ndikojnë në afarizmin e NVM-ve, trendet
zhvillimore, barrierat e ndryshme institucionale dhe jo institucionale, si dhe cështje të
ndryshme të rëndësishme në lidhje me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Bizneset që veprojnë në Kosovë kryesisht ato fillestare apo start-ups përballen me vështirësi
të shumta dhe nga me të ndryshmet, si procedurat burokratike, konkurrenca jolojale
moszgjidhja e shpejtë e kontesteve gjyqësore dhe shumë probleme tjera. Këto probleme dhe
vendosja e arkave fiskale po ndikojnë që shumë biznese të ndërpresin veprimtarinë e tyre.
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Numri i bizneseve që shuhen për një vit është shumë i madh dhe është shumë shqetësues për
bizneset në përgjithësi dhe për ekonominë e vendit. Shuarja e bizneseve është një fakt që
tregon se në Kosovë nuk ka kushte të favorshme për biznes dhe se bizneset nuk përkrahen sa
duhet, pra nuk kanë lehtësime që do të duhej t’i kishin në veprimtarinë e tyre.
Sipas të dhënave nga Agjensioni për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK), gjatë
periudhës 2010-2015 në Kosovë janë krijuar dhe regjistruar afro shihet një trend i rritjes së
shuarjes së bizneseve. Në vitin 2011 janë shuar 947 biznese, në vitin 2012 janë shuar 1118
biznese, në vitin 2013 janë shuar 1515 biznese dhe në vitin 2014 janë shuar 1663 biznese.
Sektori privat në Repubikën e Kosovës konsiston kryesisht në ndëmrarrje të vogla dhe të
mesme. Ato gjenerojnë numrin më të madh të vendeve te reja të punës dhe paraqesin shtyllën
kurizore të ekonomisë vendore. Në shumicën e vendeve në tranzicion ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme kanë bartur barrën më te madhe te transformimit drejt ekonomisë së lirë të
tregut. NVM-të jo vetem që kanë krijuar vende të reja të punës, por edhe kanë absorbuar
fuqinë punëtore që ka mbetur pa punë gjatë transformimit të pronës shoqërore/publike në atë
private.
Duke qenë të rëndesishme për zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik dhe shoqëror, NVM-të
kanë qenë objekt studimi i shumë shkenctarëve dhe hulumtuesve e poashtu edhe
institucioneve shtetërore dhe joshtetërore. Fatmirësisht edhe në Kosovë hulumtimet lidhur
me NVM-të datojnë qysh para vitit 1999. Këto hulumtime kryesisht bazohen në identifikimin
e faktorëve që ndikojnë në afarizmin e NVM-ve, trendet zhvillimore, barrierat e ndryshme
institucionale dhe jo institucionale, si dhe cështje të ndryshme të rëndësishme për NVM-të
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Orientimi i ndërmarrjeve drejt rritjes
Në ditët e sotme, ndërmarrjet e vogla kanë prioritet të lartë për sa i përket luftimit të
papunësisë në vendet e tregjeve me ekonomi të zhvilluar sikundër dhe në ekonomitë e
tranzicionit. Evidencat vërtetojnë se në Europë, 99 % e bizneseve janë NVM. Brenda këtij
grupi të NVM-ve, afërsisht 92 % janë biznese mikro, përkatësisht ato që punësojnë më pak
se 10 punonjës. Ndërsa sa i përket Kosovës, të dhënat tregojnë se 98.14 % janë ndërmarrje
mikro që punësojnë 63.95 % të totalit të punësuarve në NVM.
Tabela 1. Klasifikimi i NVM-ve sipas numrit të punëtorëve
Klasifikimi sipas

Sipas

Sipas numrit

madhësisë

numrit të

të

Punëtorë
%

%

punëtorëve Ndërmarrjeve
Mikro

1-9

47,999

98.14

75.580

63.95

Të vogla

10-49

756

1.55

12.779

10.81

Të mesme

50-249

129

0.26

14.137

11.96

Të mëdha

250>

24

0.05

15.693

13.28

48,908

100.00

118.189

100.00

Total

Në vendet e BE-së, NVM-të janë burimi kryesor i aftësive sipërmarrëse, inovacioneve dhe
punësimit. Rreth 20 milion NVM në 27 vendet e BE-së sjellin rreth 88 milion vende pune,
dhe përfaqësojnë rreth 99 % të të gjitha ndërmarrjeve, ndërsa kompanitë e mëdha
kontribuojnë me 43 milion vende pune. Në Kosovë ndërmarrjet e mëdha përbëjnë 0.5 %
ndërkohë që kontribuojnë në punësim me 13.28 %.
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2.1.1 Ndërmarrjet e vogla dhe rritja ekonomike
Vitet e fundit, roli i ndërmarrësisë në rritjen ekonomike është pranuar nga teoritë moderne të
rritjes ekonomike. Kjo ndodhi pasi shpjegimet për rritjen ekonomike ishin të limituara nga
modelet neoklasike, të cilët konsideronin se rritja ekonomike është ekzogjene (me origjinë
nga jashtë), e bazuar tradicionalisht në faktorët e prodhimit (zakonisht puna dhe kapitali) dhe
ndryshimet teknologjike. Më vonë, Romer (1990, 1994) argumentoi se “rritja ekonomike
është rezultat endogjen i sistemit ekonomik” dhe jo rezultat ekzogjen i faktorëve të prodhimit
(puna dhe kapitali) të përdorur nga modeli i Solow-it (1957, 1970).
Ky i fundit nuk është i mjaftueshëm për të shpjeguar rritjen ekonomike, sepse në të u
anashkaluan njohuritë e krijuara brenda organizatës (endogjene). Sipas teorisë së re të rritjes
ekonomike, në ekonomitë e sotme që bazohen në njohuritë, jo vetëm që njohuria në vetvete,
por edhe efektet e saj janë kritike për rritjen ekonomike. Pra siç shihet, jo direkt të ndërlidhur
me rolin e sipërmarrjes, Romer (1990) nënvizoi rolin e diturisë si një faktor modern i rritjes
ekonomike që në mënyrë implicite krijon mundësinë për përfshirjen e sipërmarrjes në teoritë
e reja të rritjes ekonomike.[1] Si përfundim mund të themi se firmat e vogla kanë një rol kritik
në ekonominë moderne dhe me këtë meritojnë një vëmendje më të madhe për politikë-bërësit
dhe hulumtuesit.
2.1.2 Teoritë e rritjes së firmës
Deri në ditët e sotme nuk ka ndonjë model teorik unik i cili shpjegon rritjen e firmave.
Studimet teorike dhe empirike në këtë fushë kanë përdorur qasje të ndryshme duke i kushtuar
vëmendje të veçantë ndarjes ndërmjet qasjes neoklasike dhe asaj ekonomike industriale
(Nerlinger, 1998).

➢ Teoria neoklasike e rritjes së firmës[2]
Teoria neoklasike sugjeron që firmat tentojnë të rriten deri sa ato të arrijnë maksimumin apo
optimumin e fitimit. Nga supozimi i neoklasikëve për një konkurrencë të përkryer madhësia
optimale është niveli i prodhimit në cilën ekonomia e shkallës është përdorur dhe kurba e
shpenzimeve mesatare afatgjate e ka mbërri minimumin e saj (Carlton dhe Perloff, 2004).
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Sipas kësaj, nëse firma ka sjellje racionaliste do të arrin madhësinë optimale dhe nuk do të
ketë tendenca të rritje pas kësaj pike. Implikimi i kësaj teorie është se firmat e vogla rriten
më shpejtë se sa ato të mëdha. Në fakt shpërndarja e firmave brenda organizatave moderne
industriale tenton të anojë shumë në drejtim të dominimit të numrit të vogël të firmave të
mëdha.
Kjo teori inkurajon shumë autorë të merren me kërkimin e madhësisë së firmave në industritë
e veçanta. Si shembull, Chandler (1977) këtë e shpjegon me botën e tregut jo të përsosur si
pasiguria dhe asimetritë informative. Pra kjo teori duket të jetë konsistente me një rritje të
dokumentimit të mirë në integrimin vertikal dhe të konglomeratit nga koha e pasluftës. Në
tregjet më konkurruese në të cilat firmat e mëdha mund të përfitojnë nga burimet
nënkontraktuese e cila ju ofron më shumë mundësi firmave të vogla për veprim.
Pierre dhe Sabel (1984) vërtetojnë se specializimi fleksibël i firmave të vogla dhe
ristrukturimi i industrive prodhuese iu mundëson firmave të vogla të bëhen më prezentë në
industritë e koncentruara. Acs dhe Audretsch (1998) janë ndër të parët që zhvilluan një test
empirik për këtë hipotezë dhe gjetën një evidencë përkrahëse duke përfunduar se prodhimi
fleksibël tenton të promovoj realizueshmëri relative të firmave të vogla. Gjetjet e tyre
sugjerojnë se madhësia e firmës tenton të zvogëlohet në disa industri siç është inxhinieria ku
prodhimi fleksibël është i bazuar në robotët e programuar dhe makinat automatike përderisa
prodhimi jofleksibël promovohet në firmat e mëdha.
Teoria neoklasike duket të ketë fushë të limituar në shpjegimet e aspekteve tjera të rritjes së
firmave më tepër në blerjet (acquitisions) në kontekstin e integrimit vertikal (Coad, 2007). Si
duket kjo teori ndihmon pak në shpjegimin e rritjes së firmave të vogla. Kjo ndodh për shkak
se interesimi i hulumtuesve për rritjen e firmave të vogla ka qenë i fokusuar më tepër në
rritjen organike të tyre se sa në rritjen me anë të blerjes apo mergjerëve (mergers).

➢ Teoria “Penrose” e rritjes së firmave apo qasja e bazuar në burime[3]
Teoria Penrose (1959) u bë e njohur si teori e qasjes “së bazuar në burime” e cila më vonë u
adaptua nga studiuesit e menaxhimit strategjik siç janë Ëernefelt (1984), Barney (1986, 1991)
5

dhe të tjerët. Pra kjo teori (Penrose) e rritjes së firmave bazohet se ekspansioni i firmave është
kryesisht i determinuar nga disponimi i firmës me njohuri. Pra firmat mund të akumulojnë
njohuri nga të mësuarit për të përdorur njohuritë ekzistuese në mënyrë më efektive brenda
firmës dhe nga hapja e mundësive produktive apo krijimi i njohurive të reja nga resurset e
jashtme, por të kushtëzuar nga absorbimi i brendshëm i firmave.Shkalla e rritjes së firmave
është e limituar nga shpejtësia me të cilën njohuritë e reja dhe resurset janë akumuluar dhe
nga aftësia e menaxherëve që të mësojnë dhe përgjigjen shpejt për të akomoduar dhe zgjeruar
këtë fushë në aktivitetin e firmave (Sapienza et al., 2004).
Pra, në harmoni me teorinë Penrosa, njohuritë dhe të mësuarit shihen si faktorë esencial të
rritjes së firmave. Me qëllim të përdorimit efektiv të njohurive, firmat e vogla dhe te reja
duhet të krijojnë marrëdhënie të të mësuarit nga burime të jashtme të njohurive (Poëel et al.,
1996; Zahra dhe George, 2002). Ndër format më të rëndësishme të ndërlidhjeve të jashtme
ndërmjet firmave janë format e bashkëpunimit, aleancat strategjike, projektet e hulumtimeve
të përbashkëta, konsulenca, shkëmbimi i informatave dhe eksperiencave nëpërmes asocimit
në shoqata specifike industriale në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
2.2 Barrierat e zhvillimit të bizneseve të reja
Duke pasur parasysh peshën e tyre në ekonomi, bizneset konsiderohen si drejtuese të
inovacionit dhe punësimit, dhe në këtë mënyrë një bazë potenciale për rritjen ekonomike në
përgjithësi. Shumë studime nga autorë të ndryshëm kanë rafinuar këtë pikëpamje duke
deklaruar se hyrja e firmave të reja në treg dhe mundësitë që këto firma të operojnë
suksesshëm, janë faktorë vendimtar për rritjen ekonomike.
Kosova përfaqëson një ekonomi të re, e cila përballët me sfida të mëdha politike dhe
sociale.Pavarësisht rolit të madh që kanë bizneset në zhvillimin ekonomik të vendit, ato çdo
ditë përballën me një numër të madh të pengesave nga mjedisi i biznesit. Vlerësimet e
mjedisit të biznesit në Kosovë, raportojnë një klimë të pafavorshme që pengon rritjen dhe
zhvillimin e bizneseve dhe dekurajon investitorët e huaj. Barrierat e të bërit biznes për NVMtë janë evidente në të gjithë botën. Një studim i ndërmarrë nga Qendra e Kërkimit për
Biznesin e Vogël në Universitetin e Cambridge (CSBRC, 1999), konstatoi se faktorët më të
rëndësishëm që pengonin aktivitetin e bizneseve ishin faktorët e jashtëm të biznesit dhe
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veçanërisht ato në lidhje më çështjet e financave. Ky faktor pasohet nga niveli i kërkesës për
produktin apo shërbimin dhe natyrën e konkurrencës në treg.
Pronarët e bizneseve të dështuara shpesh vinin theksin mbi mungesën e kapitalit të punës si
shkakun e dështimit të biznesit (Braugh, 1970; Hall dhe Young, 1991; Hall, 1992). Pengesa
të jashtme për zhvillimin e bizneseve konsiderohen të jenë ato që prekin subjektin
sipërmarrës nga jashtë, siç janë; kufizimet e politikës ekonomike, dështimet në legjislacion,
në mjedis, tregu i pazhvilluar, etj. (Marian Gal, 2007). Modeli i përgjithshëm për rritjen e
shpejtë të bizneseve është se kufizimet kryesore të rritjes janë të lidhura si me faktorët e
brendshëm ashtu edhe me ata të jashtëm, që kryesisht kanë të bëjnë më çështjet e financave,
punësimin dhe tregjet (Storey, 1994), si dhe me produktet e dobëta dhe marketingun
joeficient (Hall, 1992; Cramie, 1991; Smallbone, 1991; Watson er al. 1998).
Të gjitha studimet mbështesin pikëpamjen se mjedisi i biznesit është një nga faktorët kryesorë
që ndikon në rritjën e ndërmarrjeve, e veçanërisht në rritjen e ndërmarrjeve të vogla. Sipas të
dhënave nga Banka Botërore (2010), pengesa kryesore në zhvillimin e bizneseve në Kosovë
është qasja në kredi bankare. Sipas raportit të BSCK-së, pengesat kryesore për bizneset në
Kosovë janë të lidhura me performancën e ulët të faktorëve institucional. Banka Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim (2015), numëroi konkurrencën nga ekonomia gri, problemet e
furnizimit me energji elektrike dhe praktikat korruptive, si pengesat kryesore për të bërë
biznes në Kosovë. Prandaj, sundimi i ligjit nga qeveria shihet si faktor kyç për integrimin e
shpejtë në Evropë dhe tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë. Bizneset në vendet e tjera
nuk vuajnë aq shumë nga mungesa e ligjeve, konkurrenca e padrejtë, etj., veprime të cilat
kryesisht kanë ndikim në veprimtarinë e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë.
Zhvillimi ekonomik, promovimi i punësimit dhe përmirësimi i mirëqenies sociale bazohet në
iniciativën private, në konkurrencën dhe tregun e hapur si forca kryesore që sigurojnë
prosperitet ekonomik. Qeveria duhet të jetë e angazhuar plotësisht për integrimin e NVM-ve
në tregjet rajonale dhe globale. Kosova nuk mund të ketë të ardhme të qëndrueshme, pa një
zhvillim ekonomik të qëndrueshëm.
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2.3 Treguesit kryesor ekonomik dhe rritja e sektorit privat në Kosovë

Evidencat tregojnë se Vendimi i Qeverisë i vitit 2008 për rritje të nivelit të investimeve
publike mbi 120% ka qenë shtytës kryesor për rritjen ekonomike. Veç kësaj, kjo zhvendosje
e burimeve drejt investimeve publike ka qenë një stimulim për ekonominë në vitin 2009 duke
mundësuar një rritje mbi 4 %, në një kohë kur shumica e vendeve të rajonit janë përballur me
rënie ekonomike. Për shkak të nivelit relativisht të ulët të integrimit të Kosovës në ekonominë
globale dhe politikave të dobëta fiskale, ekonomia e saj ka qenë dukshëm e mbrojtur nga
kriza ekonomike globale.
Përkundër gjendjes së brishtë në sektorin e jashtëm, ekonomia e Kosovës edhe gjatë vitit
2011 vazhdoi të zgjerohet, duke shënuar një normë reale të rritjes prej rreth 5 %. Bartës
kryesor i rritjes ekonomike në vend ishte sektori privat, përmes rritjes së konsumit dhe
investimeve, ndërsa rol të rëndësishëm kishin edhe investimet e sektorit publik. Rritja e
çmimeve në nivel global u reflektua edhe në ekonominë e Kosovës, ku norma mesatare e
inflacionit për vitin 2011 arriti në 7.3 %. Shkaktarët kryesorë të rritjes së nivelit të
përgjithshëm të çmimeve ishin rritja e çmimeve për produktet ushqimore dhe derivatet e
naftës, produkte këto që kryesisht importohen.
Ekonomia e Kosovës vazhdon të karakterizohet me shkallë të lartë të deficitit të llogarisë
rrjedhëse, që po shkaktohet kryesisht nga deficiti tregtar. Niveli relativisht i ulët i eksportit
të mallrave dhe vlera e lartë e importit bënë që në vitin 2011 deficiti tregtar të arrijë vlerën
prej rreth 2.2 miliardë euro. Në dallim nga tregtia e mallrave, bilanci i tregtisë së shërbimeve
është karakterizuar me bilanc pozitiv duke parandaluar kështu thellimin e mëtejshëm të
deficitit. Kontribut të rëndësishëm në ngushtimin e deficitit të llogarisë rrjedhëse vazhdojnë
të japin edhe transferet nga jashtë e posaçërisht dërgesat e emigrantëve.
Në kuadër të llogarisë kapitale dhe financiare, kategoria kryesore vazhdon të përbëhet nga
investimet e huaja direkte, të cilat në vitin 2011 shënuan rritje vjetore prej 14.4 %.[4] Bazuar
në raportet e Bankës Botërore, një pjesë e madhe e progresit ekonomik të kohëve të fundit ka
qenë i bazuar në ndihmën e donatorëve dhe remitancat, të cilat nuk mund të jenë bazë për
strategji të qëndrueshme ekonomike. Varfëria mbetet problem në Kosovë. Bazuar në raportet
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e UNDP-së, niveli i papunësisë në Kosovë është rreth 43% kur 34% e njerëzve jetojnë në
varfëri me më pak se 1.41 euro në ditë. Tetëmbëdhjetë % jetojnë në varfëri të skajshme me
më pak se 0.94 euro në ditë.
Numri i hyrjeve të reja në tregun e punës është shumë i lartë në krahasim me vendet në rajon.
Vlerësohet se numri i të rinjve që hyjnë çdo vit në tregun e punës është i tillë që kërkohet së
paku një rritje reale ekonomike prej 7.0 %, me qëllim që të mundësohet absorbimi i këtyre
hyrjeve të reja dhe të kontribuohet në uljen e numrit të papunëve.
Sipas Raportit të Progresit të KE-së për Kosovën për vitin 2010, përkundër rritjes
ekonomike, ekonomia nuk është duke krijuar vende të mjaftueshme pune për absorbimin e
hyrjeve të reja dhe për të ulur presionin ndaj tregut të punës. Meqenëse një numër i madh i
vendeve të reja të punës mund të krijohen nga NVM-të, përmes krijimit të NVM-ve të reja
dhe rritjes së atyre ekzistuese, atëherë zbatimi i suksesshëm i Strategjisë për NVM do të jetë
kontribuesi kryesor për rritjen ekonomike në Kosovë.
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Tabela 1. Treguesit kryesorë makroekonomikë të planifikuar për 2008-2016, në mil/euro
Viti

200

200

201

8

9

0

326

356

365

8

9

1

109

116

121

4

6

3

Neto Eksporti (mild

-

-

-

-

-

E)

1,72

1,77

1,86

2,173

2,231

9

0

1

Eksporti i mallrave

198.

165.

295.

dhe shërbimeve (mil

4

3

9

Konsumi

Investimet

2011

3900

1433

319.1

2012

4264

1620

276.1

2013

201

201

4

5

488

511

1

3

147

145

0

0

-

-

-

-

2,155

2,21

2,30

2,479

3

9

324.

325.

5

2

4548

1632

293.8

2016

5267

1634

309.6

E)
Importi i mallrave dhe 1928 1935 2157 2492

2507

2449

2538

2634

2789

shërbimeve
BPV

3882

4069

4402

4814

5058

5326

5567

5807

6070

Rritja reale e BPV në

6.9

2.9

4.0

5.3

5.1

4.6

4.5

4.3

3

2258

2329

2480

2672

2799

2935

3084

3277

3386.

.1

4

-0.5

0.3

%
BPV për kokë banori

Inflacioni (%)

9.3

-2.4

3.5

7.3

2.5

1.8

0.4

Burimi: Agjencia e Statistikave te Kosoves
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Mbështetur në teoritë mbi ndërmarrësinë dhe ciklin jetësor biznesor dhe në studimet e shumta
të bëra nga studiues të ndryshëm në vende të ndryshme të botës, mund të thuhet që këto dy
koncepte të lartëpërmendura përbëjnë proces kompleks, që ndikohet nga ndërveprimi i shumë
faktorëve.
Ndërmarrësia e posaqërisht cikli jetësorë i bizneseve apo jetgjatësia e bizneseve në
Republikën e Kosovës, përbën një çështje mjaft të rëndësishme për elaborim dhe krijimin e
një kornize më të pasur me informacione lidhur me gjendjen e tanishme të bizneseve aktuale,
informata mbi numrin e bizneseve të krijuara në periudhën 2010-2015, numrin e bizneseve
të shuara gjatë kësaj periudhe, shkaqet e shuarjes së bizneseve në përgjithësi si dhe informata
mbi kushtet që Republika e Kosovës ofron për krijimin e biznesit të ri.
Kosova përfaqëson një ekonomi shumë te re, e cila përballet me sfida të konsiderueshme
politike dhe sociale. Pavarësisht rolit të madh që luajnë bizneset në ekonominë e Kosovës,
ato prapë se prapë përballën çdo ditë me një numër të madh të pengesave nga mjedisi
biznesor. Për shkak të kushteve të veçanta politike, Kosova ka qenë subjekt i kushteve
ekstreme të mjedisit biznesor, që në vazhdimësi kanë ndikuar në zhvillimin e bizneseve të
reja. Për shkak të një mjedisi të pafavorshëm për zhvillimin e biznesit dhe mungesës së një
kulture kreative sipërmarrëse, Kosovës ende i mungon aftësia për krijimin e ndërmarrjeve
inovative, të cilat janë kontribuesit kryesorë në krijimin e vendeve të punës në ekonomitë e
zhvilluara dhe në ato perëndimore.
Në vendin tonë dominojnë bizneset tregtare krahasuar me ato prodhuese dhe shërbyese.
Konsiderohet se vetëm 10% e NVM-ve janë ndërmarrje prodhuese.[5] Zhvillimi i biznesit
prodhues në përgjithësi, nuk është në përputhje me mundësitë materiale që i ka vendi ynë.
Ekzistojnë probleme në zhvillimin regjional të biznesit privat. Atë e zhvillojnë kryesisht
pronarët në bazë të kapitalit të kursyer nga anëtarët e familjes që përkohësisht punojnë në
botën e jashtme. Formimi dhe zhvillimi i bizneseve të reja, kryesisht motivohet për realizimin
e fitimit, realizimin e të ardhurave personale të pronarëve, menaxherëve, etj.
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Bizneset që veprojnë në Kosovë përballen me vështirësi të shumta dhe nga me të ndryshmet,
si procedurat burokratike, konkurrenca jolojale moszgjidhja e shpejtë e kontesteve gjyqësore
dhe shumë probleme tjera. Këto probleme dhe vendosja e arkave fiskale po ndikojnë që
shumë biznese të ndërpresin veprimtarinë e tyre.
Sa i përket financimit, Kosova na jep një shembull të mirë për të studiuar kufizimet
financiare, pasi që tregu është i dominuar nga firmat e vogla dhe gjithashtu vërehen probleme
të mëdha sa i përket financimit të jashtëm. Startimi i biznesit në Kosovë është një proces që
ballafaqohet me pengesa të ndryshme. Përveç sfidave që lidhen me konkurrencën e ashpër,
depërtimin në treg dhe krijimin e imazhit të mirë, bizneset ballafaqohen me një varg
barrierash të imponuara nga institucionet shtetërore. Kurse sa i përket listimit të te gjitha
barrierave, barrierat financiare i prijnë listës së barrierave me shqetësuese për bizneset.
Shumë të anketuar, pronarë të bizneseve në Kosovë deklaruan se bankat ofrojnë kredi të
pafavorshme për bizneset, për arsye se nuk bëjnë dallimin e kredisë për fillimin e një biznesi
me kredinë për ndërtimin e një shtëpie. Që të dyjat kanë pothuajse normë të njëjtë të interesit.
Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit propozuan se institucionet publike duhet të krijojnë një
sfond special që ofron kredi për biznese. Dhe kjo do të ulte normat e interesit të kredive.
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Ndërrmarrjet e reja/shuara dhe bilansi 2010-2015 Kosovë ASK 2016
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Figura 1. Ndërmarrjet e reja dhe të shuara si dhe bilansi 2010-2015, Kosovë
Numri i bizneseve që shuhen për një vit është shumë i madh dhe është shumë shqetësues për
bizneset në përgjithësi dhe për ekonominë e vendit. Shuarja e bizneseve është një fakt që
tregon se në Kosovë nuk ka kushte të favorshme për biznes dhe se bizneset nuk përkrahen sa
duhet, pra nuk kanë lehtësime që do të duhej t’i kishin në veprimtarinë e tyre.
Sipas të dhënave të publikuara nga Agjensioni për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë
(ARBK), shihet një trend i rritjes së shuarjes së bizneseve
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Tabela 2. Numri i bizneseve të reja të krijuara dhe i atyre të shuara në Republikën e
Kosovës, periudha 2010-2016
Viti

Biznese të reja

Biznese të shuara

2010

7,729

1,363

2011

7,879

924

2012

9,592

1,081

2013

9,421

1,508

2014

9,405

1,671

2015

9,833

2,205

2016

8173

1841

Total

62,032

10953

Burimi: Agjensioni për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (ARBK)

Pasojat në mbylljen e një biznesi janë të mëdha, njerëzit që kanë qenë të punësuar do të
mbesin pa punë, pa të ardhura personale, çdo zvogëlim i punësimit sjell pasojën tjetër,
kërkesën më të vogël në treg për mallra të konsumit të gjerë. Sipas ekonomistëve, bizneset
në Kosovë janë të ngulfatura, politika dhe kjo qeveri i ka ngulfatur mirë bizneset dhe i ka nën
kontroll të vetin. Ka edhe arsye tjera të shumta që ndikojnë në shuarjen e bizneseve si
mungesa e energjisë elektrike korrupsioni etj. Sipas saj, institucionet duhet që të përkrahin
më shumë bizneset dhe të krijojnë lehtësime sidomos në taksa.
Gjithashtu ka edhe probleme tjera si mungesa e energjisë elektrike, korrupsioni, burokracia
e madhe etj. Mospërkrahja për bizneset tregon se bizneset janë në mbyllje e sipër dhe në anën
tjetër asnjë investitorë nuk është i interesuar që të investojë në këto kushte. Institucionet duhet
që të mos ju qesin taksa për hapje bizneseve, por bizneset duhet të lirohen nga këto taksa,
sepse ata përmes punëtorëve taksat i paguajnë.
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4. METODOLOGJIA
Metodologjia e hulumtimit e përdorur në këtë punim konsiston në kombinimin e të dhënave
primare dhe sekondare. Mbledhja e të dhënave primare, për të realizuar pjesën empirike të
studimit, është arritur përmes një anketimi të kryer me 20 biznese në Kosovë. Pjesa kryesore
dhe më e madhe e bizneseve të përfshira në studim, i përkasin sektorit të bizneseve të vogla
dhe të mesme, si pjesë shumicë e bizneseve në Kosovë. Anketimi është realizuar përmes
pyetësorëve dhe ka përfshirë rreth 30% të qyteteve të Kosovës, si pamundësi për shtrirje më
të gjerë.
Objektivi i këtij anketimi ka qenë marrja e informacioneve mbi faktorët pengues të
veprimtarisë biznesore në Kosovë dhe efektet negative të shkaktuara si rezultat i ekzistencës
së këtyre faktorëve. Pyetjet e pyetësorit kanë qenë kryesisht të strukturuara dhe me zgjidhje
të shumëfishta, dhe u hartuan në atë mënyrë që të ishin të qarta dhe të mos
keqinterpretoheshin nga subjektet e anketimit. Renditja e pyetësorit është përpiluar në atë
mënyrë që të fillohet me pyetje të përgjithshme mbi veprimtarinë e këtyre ndërmarrjeve, e
pastaj të vijohet me pyetje më të ngushta që lidhën direkt me subjektin e temës. Anketimi
është bërë me personat përgjegjës të ndërmarrjeve, me pronarët apo menaxherët. Arsyeja e
komunikimit vetëm me personat përgjegjës të këtyre ndërmarrjeve ka qenë marrja e
informacioneve më të sakta lidhur me aktivitetet e përgjithshme të këtyre ndërmarrjeve. Këto
të dhëna të mbledhura përmes këtij anketimi, me pas janë përpunuar dhe janë analizuar
përmes programeve softuerike.
Ndërsa përmes të dhënave sekondare kemi identifikuar sfondin teorik të temës. Për
mbledhjen e këtyre të dhënave, kanë shërbyer literatura të ndryshme dhe raporte mbi gjendjen
e bizneseve në Kosovë. Këtu përfshihet edhe studimi i librave dhe artikujve të ndryshëm nga
konferencat kombëtare dhe ndërkombëtare. Të dy këto tipa të të dhënave, si primare ashtu
edhe ato sekondare na kanë mundësuar arritjen me sukses të objektivit të punimit dhe kanë
mundësuar realizimin me sukses të tij. Për realizimin e punimit janë shtruar këto pyetje
kërkimore, ku pjesa empirike e studimit është kryesisht shtjellim në përpjekje për t’i dhënë
përgjigje këtyre pyetjeve: Cilat janë barrierat më të rëndësishme që vështirësojnë punën e

15

bizneseve të reja në Kosovë? Çfarë efektesh negative sjellin këto barriera në veprimtarinë e
bizneseve në Kosovë?
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1

Prezantimi i rezultateve

Hulumtimet e bëra në terren si dhe rishikimi i literaturës bazë mbi bizneset e reja dhe bizneset
në përgjithësi ofron një pasqyrim të rezultateve lidhur me faktorët kyq të studimit mbi
ndërmarrjet e reja në Republikën e Kosovës si dhe sfidat me të cilat përballen këto
ndërmarrje. Gjithashtu pjesë e studimit ka qenë edhe roli i qeverisë si dhe politikat e saja mbi
ndërmarrjet, poashtu edhe ndikimi i bizneseve në ekonominë e vendit tonë pra Republikës së
Kosovës.
Bazuar në të dhënat e Agjensisë së Statistikave të Kosovës, bizneset që janë regjistruar në
Republikën e Kosovës për periudhën 2010-2015 arrijnë shifrën prej 53,837 biznese nga të
gjitha llojet e aktiviteteve ekonomike, kurse bizneset që kanë ndaluar së operuar apo janë
shuar gjatë kësaj periudhe arrijnë shifrën prej 8,641 sosh dhe me një përqindje dështimi 16%.
Gjatë vitit 2015, numri i bizneseve të regjistruara në bazë të klasifikimit paraqitet në tabelën
e mëposhtme.

Tabela 3. Numri i ndërmarrjeve të regjistruara gjatë vitit 2015
Klasifikimi

Nr. i punësuarve

Nr. i ndërmarrjeve

%

Mikro ndërmarrje

1-9 punëtorë

9,722

99,1

Ndërmarrje të vogla

10-49 punëtorë

82

0,8

Ndërmarrje të

50-249 punëtorë

7

0,1

Mbi 250 punëtorë

0,0

0,0

9,811

100,0

mesme
Ndërmarrje të
mëdha
Gjithsejt
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Tabela 4. Numri i ndërmarrjeve të regjistruara sipas sektorëve të aktiviteteve ekonomike
dhe formës legale të organizimit gjatë vitit 2015

Lloji i bizneseve sipas veprimtarive 2015
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Biznese individuale

Ortëakeëri e përgjithshme

Ortakëri e kufizuar

ShPK

ShA

Kompani e huaj

Ndërmarrje shoqërore

Kooperativa bujqësorre
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Ortëakeëri e

Ortakëri e kufizuar

ShPK

ShA

Kompani e huaj

Ndërmarrje shoqërore

Kooperativa

77

1

2,501

20

48

2

7

940

790

5

0

137

0

0

1

7

Xehtari dhe gurthyes

34

6

0

0

26

1

1

0

0

Prodhim

1056

761

4

0

282

2

7

0

0

Furnizim me energji

32

0

0

0

31

1

0

0

0

49

26

1

0

22

0

0

0

0

Ndërtimtari

748

457

8

1

273

2

8

0

0

Tregti me shumicë dhe

2,896

2,130

18

0

736

2

10

0

0

Transport dhe ruajtje

516

452

2

0

56

3

3

0

0

Akomodim dhe

1,010

836

8

0

163

2

0

0

0

370

178

3

0

186

1

2

0

0

97

70

1

0

26

0

0

0

0

74

33

1

0

35

3

2

0

0

ekonomike
Gjithsej
Bujqësi pylltari

bujqësorre

Biznese individuale
7155

veprimtarive

përgjithshme

Gjithsej
9,811

Seksionet e

peshkatari

elektrike, gaz avull
Furnizim me ujë
kanalizim dhe
menaxhim
mbeturinash

pakicë, riparim i
mjeteve motorike

aktivitete të
shërbimeve me ushqim
Informacion dhe
komunikim
Aktivitete financiare
dhe sigurimit
Aktivitete të
patundëshmërisë
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Aktivitete profesionale

588

315

6

0

258

1

8

0

0

294

164

5

0

120

1

3

1

0

26

5

1

0

20

0

0

0

0

Arsim

110

69

3

0

36

0

2

0

0

Shëndetësi njerëzore

186

141

5

0

38

1

1

0

0

241

205

2

0

34

0

0

0

0

544

517

4

0

22

0

1

0

0

shkencore dhe teknike
Aktivitete
administrative dhe
mbështetëse
Administratë publike
dhe mbrojtje

dhe aktivitete të punës
sociale
Art, zbavitje dhe
rekreacion
Aktivitete të
shërbimeve tjera
Burimi: Agjencia per
Regjistrim te Bizneseve,
2016

Nga tabela më lartë vërehet se për nga numri i ndërmarrjeve të regjistruara gjatë vitit 2015,
në vendin e parë radhitet tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i mjeteve motorike me
gjithsej 2896 biznese, në vendin e dytë është seksioni i prodhimit i cili edhe përkundër
problemeve me të cilat po ballafaqohet dita ditës po shënon ngritje, gjatë vitit 2015 u
krijuan 1056 biznese të reja prodhuese prej të cilave 761 si biznese individuale dhe 282
shoqëri me përgjegjësi të kufizuar dhe në vendin e tretë me më së shumti biznese të krijuara
për vitin 2015, radhitet seksioni i Akomodimit dhe aktiviteteve të shërbimeve me ushqim
me gjithsej 1010 start-ups.
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Tendenca sipas llojit te bizneseve
3500

3000
2500
2000
1500
1000

500
0

Biznese individuale

Ortakëri e përgjithshme

Ortakëri e kufizuar

ShPK

ShA

Kompani e huaj

Ndërmarrje shoqërore

Kooperativa bujqësore

Figura 2. Tendenca sipas llojit të bizneseve
Edhe pse numri i bizneseve të cilat krijohen dhe regjistrohen në Agjensinë e Regjistrimit të
Bizneseve në Kosovë brenda një viti është i lartë, një pjesë e tyre deri në fund të vitit e
shpallin shuarjen ose ndalojnë aktivitetin e tyre biznesor duke mos u bërë ballë kështu
kostove të larta të financimit pastaj mungesës adekuate për financim, konkurencës së lartë
si dhe faktorëve të tjerë të jashtëm.Barrierat kryesore me të cilat për vite të tëra ballafaqohet
sektori privat, pra sektori i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme e në veqanti bizneset që
janë fillestare në treg apo fillojnë aktivitetin e tyre biznesor në Kosovë, por edhe në vende
tjera të Ballkanit megjithëse vë vendet tjera këto barriera nuk janë edhe aq të theksuara sa
në vendin tonë janë:
➢ Faktorët makroekonomikë
➢ Normat e larta të interesit
➢ Ekonomia informale
➢ Sundimi i Ligjit
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➢ Energjia elektrike etj.

Analizimi si dhe elaborimi i këtyre faktorëve negativ që edhe në ditët e sotme paraqesin
pengesë të madhe në krijimin si dhe zhvillimin e bizneseve në vendin tonë(Republikën e
Kosovës) paraqitet në seksionin në vazhdim ku ofrohen të dhëna më të detajuara të cilat
përfshijnë këto barriera.
5.2 Analiza e rezultateve
Në bazë të hulumtimeve dhe gjetjeve mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që janë krijuar
dhe shuar në Republikën e Kosovës gjatë periudhës 2010-2015, vërehet një variacion i
barrierave që paraqiten si pengesë për ushtrim të aktivitetit biznesor.
Në këtë seksion analizohen barrierat kyqe me të cilat përballen bizneset Kosovare siç janë:
✓ Faktorët makroekonomikë
✓ Normat e larta të interesit
✓ Ekonomia informale
✓ Sundimi i Ligjit
✓ Energjia elektrike etj.

➢ Faktorët makroekonomikë

Gjendja ekonomike në Republikën e Kosovës është sfiduese. Rritjet e mëdha të deficitit
buxhetor gjatë viteve të fundit nuk kanë arritur të nxisin rritjen ekonomike në ndonjë
masë të konsiderueshme. Eksporti i mallrave dhe shërbimeve është duke funksionuar në
mënyrë impresive, duke shënuar rritje prej 36%. Me fillim nga një bazë tejet e dobët,
ato kanë rritur hisen e tyre në BPV deri në gati një të pestën. Importet e mallrave dhe
shërbimeve gjithashtu janë rritur me numra dyshifrorë, edhe pse me një shkallë më të
ulët, duke zgjeruar kontributin negativ të neto eksportit me rritje me gati 1 pikë
përqindjeje.
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Bruto Produkti Vendor (BPV-ja) për kokë banori vlerësohet të jetë rritur në 2,385 € më
2010, baras me 9.7% të mesatares së 27 shteteve evropiane.[6] Ndërsa BPV-ja me
çmime aktuale në vitin 2015 ishte 5 miliardë e 807 milionë Euro. Rritja reale në vitin
2015 në krahasim me vitin 2014, ishte 4.1%. Ndërsa, BPV-ja për kokë banori për vitin
2015 ishte 3 277 Euro.[7]
Papunësia për vitin 2010, ishte tejet e lartë, në shifrën prej afro 48%, sipas të dhënave
nga Agjensia e Statistikave të Kosovës. Më 2010, numri i të papunëve të regjistruar
është zvogëluar me rreth 1%, kryesisht në segmentin e të pakualifikuarve. Megjithatë,
deri në fund të qershorit 2011, të papunët e pakualifikuar ende përbënin 60% të totalit të
punëkërkuesve të regjistruar.

Të papunët me arsim universitar, edhe pse përbëjnë numër të vogël, shënuan rritje në
numër duke iu afruar shifrës 4,000, duke sinjalizuar kështu problemet në funksionimin
si dhe lidhjet mes tregut të punës dhe sistemit arsimor.Për vitin 2015, Shkalla e
papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9 për qind, ndërsa shkalla e punësimit 25.2 për
qind. Sektorët ekonomikë, që prijnë me punësim, vazhduan të jenë: prodhimi me 14.7
për qind, tregtia me 14.4 për qind, arsimi me 12.1 për qind dhe ndërtimtaria me 9.5 për
qind. Ndërsa, sektorët e tjerë morrën pjesë me përqindje më të vogël në punësim.[8]
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Shkalla e Papunesise 2013-2016 - Agjencia e Statistikave te
Kosoves
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Figura 3. Shkalla e papunësisë në Kosovë për periudhën 2013-2016, e shprehur në
përqindje

Shkalla e punesimit 2012-2016 - Agjencia e Statistikave te
Kosoves
42.00%

41.60%

41.00%
40.50%

40.00%
39.00%

38.70%

38.00%
37.00%

37.60%
36.90%

36.00%
35.00%
34.00%
2012

2013

2014

2015

2016

Figura 4. Shkalla e punësimit në Republikën e Kosovës për periudhën 2010-2015, e
shprehur në përqindje

24

Sa i përket valutës Kosova përdorë Euron si valutë ligjore. Rrjedhimisht, Banka Qendrore
e Kosovës (BQK) ka kufizim në instrumente politikash. Korniza monetare është duke
vazhduar të funksionojë relativisht mirë, edhe pse ka hapësirë për përmirësim, sidomos
në rregullimin dhe mbikëqyrjen e sektorit financiar.

➢ Kamatat dhe Zhvillimi i NVM-ve
Kamatat e larta mund të vlerësohen që janë njëra ndër barrierat që çojnë në vështirësi të
mëdha dhe të cilat mund të jenë si faktorë kontribuues në falimentimin apo krijimin e
vështirësive të shumë ndërmarrjeve, qofshin ato të mesme, të vogla apo edhe të mëdha.
Sektori bankar në Republikën e Kosovës nuk është ne funksion të zhvillimit ekonomik të
vendit, këto kamata tejet të larta dhe më të lartat në rajon nuk mund të sjellin një zhvillim
ekonomik

të

kënaqshëm.

Aktiviteti i kredive ka vazhduar të rritet në vitin 2009, edhe pse më ngadalshëm në
krahasim me vitet e kaluara. Huat e sektorit bankar janë rritur nominalisht me 8.9% për
të arritur një të tretën e GDP-së në vitin 2009 dhe janë rritur në 11.3% (vit pas viti) deri
në fund të gushtit. Ndërsa kreditë për ekonomi familjare janë përshpejtuar në 28.5%. Si
rezultat, struktura e kredisë ka ndryshuar dhe pjesëmarrja e kredisë te ekonomitë familjare
është rritur në kurriz të korporatave tjera jofinanciare, pjesëmarrja e të cilave është ulur
për më shumë se 3%, pra nën 70%. Niveli i ulët i prodhimit dhe varësia e lartë e
ekonomisë së Kosovës nga importi janë reflektuar në distribuimin sektorial të huave për
ndërmarrjet private.( Raporti i Progresit për Republikën e Kosovës 2010).

Nga institucionet kreditore bankat komerciale që veprojnë në Kosovë vazhdojnë të
operojnë me kamata të kredive tejet të larta edhe për kundër fitimit të lartë që disa nga to
e realizojnë brenda vitit, ato prapëseprapë nuk i ulin kamatat. Përderisa në vendet e rajonit
normat e interesit po vazhdojnë stagnim, këto norma në Kosovë po vazhdojnë me trendin
e rritjes. Kështu , Shqipëria në vitin 2010 shënoi normën mesatare të interesit 12.7%, e
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që është më e ultë se ajo e nje viti më parë, që ishte 13.2%. Në Serbi normat e interesit u
ulën nga 18% në 11%. Në Malin e Zi stagnuan në 9.2% dhe në Maqedoni me 10.2%.
➢ Ekonomia informale

Ekonomia joformale pengon konkurrencën e drejtë dhe rritë kostot relative të
ndërmarrjeve që operojnë në sektorin formal. Kontratat joformale të punës dhe evazioni
sistematik i kontributeve të sigurimit social dobësojnë mbrojtjen e punëtorëve dhe ulin
përfitimet e tyre sociale. Ka një ndikim negativ në buxhetin fiskal dhe në tërë
infrastrukturën shoqërore për shkak të uljes të të hyrave dhe uljes pasuese të shërbimeve
të duhura publike. Sipas raportit për “Programin e Qeverisë për Parandalimin e
Ekonomisë Joformale në Kosovë për 2010-2012”, masa e përllogaritur e ekonomisë
joformale sillet nga 39% deri 50% të BPV-së. Si një prej sfidave të Strategjisë për NVM
është përfshirja e më shumë NVM-ve në sektorin formal. Informaliteti dobëson besimin
ndërmjet NVM-ve dhe institucioneve financiare, redukton qasjen e NVM-ve në financa
dhe mundësinë e tyre për të përdorur mekanizmat formal të zgjidhjes së
mosmarrveshjeve. Gjithashtu dekurajon edhe investimet e huaja.
➢ Energjia

elektrike

dhe

bizneset

në

Republikën

e

Kosovës

Barrierat dhe pengesat me të cilat përballen bizneset gjatë zhvillimit të aktivitetit të tyre
ditore përbëjnë aspekte të ndryshme dhe janë të lloj-llojshme. Ndër vështirësitë më të
shpeshta me të cilat ballafaqohen bizneset në aktivitetin e tyre ditore operacionale është
rryma elektrike, infrastruktura e keqe, konkurrenca jo lojale, mungesa e sundimit të ligjit,
si

dhe

niveli

i

lartë

i

taksave.

Një nga kushtet esenciale për funksionimin normal të NVM-ve është furnizimi i bollshëm
me energji elektrike. Mungesa e furnizimit me energji elektrike ka penguar në masë të
madhe konkurrencën e ekonomisë kosovare. Pothuajse të gjitha anketat e bëra në lidhje
me bizneset kanë identifikuar furnizimin e pasigurt të energjisë elektrike si njërën prej
pengesave kryesore në zhvillimin e tyre. Republika e Kosovës ballafaqohet me reduktime

26

të rrymës, përderisa

qëndron në

rezervat

e treta të linjitit në Evropë.

Në rajon ku ka rritje të kërkesës për energji elektrike në dritën e mungesës së furnizimit,
Kosova mundet së paku të prodhojë energji për vetveten. Faturimi dhe inkasimi janë ende
shumë të ulëta, madje rryma elektrike si burim esencial shtrenjtohet duke thelluar edhe
më shumë gjendjen e bizneseve kosovare. Korporata energjetike e Kosovës, KEK, gjatë
periudhës 2010-2015 mesatarisht inkasonte përafërsisht 65% prej energjisë që prodhon
që ka rezultuar me një humbje prej rreth 36 milionë eurosh. Humbjet e shkaktuara si
pasojë e kësaj barten tek konsumatorët. Kjo gjendje është veçanërisht e çuditshme duke
marrë parasysh faktin se Kosova dikur ka qenë eksportuese e energjisë elektrike. Kosova
mund të mos ketë resurse të naftës ose gazit natyror, por ajo ka rezerva të mëdha të linjitit
- një lloj i thëngjillit që përdoret kryesisht për prodhimin e energjisë elektrike. Prandaj,
ekziston potenciali që ajo sërish të eksportojë energji, por mungojnë kapacitetet për një
gjë

tillë.[9]

të

Ekziston një numër i madh i humbjeve teknike në rrjet sepse ka pasur pak investime në
rrjetin e transmetimit. Dy termocentralet Kosova A (mbi 45 vjet) dhe Kosova B (më se
20 vjet) nuk mund t’i plotësojnë nevojat e konsumatorëve. Ato kanë nevojë permanente
për riparime dhe shuarjet e shpeshta janë duke shkaktuar edhe më shumë reduktime të
rrymës.
Gjatë sezonit në dimër, KEK‐u detyrohej të të importonte energji elektrike të shtrenjtë, të
paguar me subvencione nga buxheti i Kosovës. KEK‐u po ashtu ballafaqohej me shumë
reforma qeverisëse. Kosova më në fund ka bërë progres në harmonizimin ligjor dhe është
përpjekur të harmonizojë nevojat për të plotësuar obligimet nga Traktati i Komunitetit të
Energjisë

me

tërheqjen

e

investitorëve

privatë.

Mbesin sfida të mëdha për t’u adresuar në lidhje me implementimin e ligjeve dhe
politikave të energjisë, duke përfshirë zbatimin e pagesave të rrymës, menaxhimin e
kërkesës duke harmonizuar tarifat me koston dhe krijimin e kushteve për investime të
jashtme në industrinë e energjisë së Kosovës si bazë për zhvillim ekonomik.
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Sundimi

i

Ligjit

dhe

NVM-të

në

Kosovë

Rregullativa ligjore është po ashtu një komponent i rëndësishëm që ka ndikim të madh
në stabilitetin e punës së NVM dhe në përpilimin e kornizave juridike në bazë të të cilave
duhet

të

veprojnë

ato.

Shfrytëzimi i gjykatave për zgjidhjen e kontesteve pronësore mbetet i pazhvilluar në
përgjithësi sundimi i pamjaftueshëm i ligjit është duke penguar zhvillimin ekonomik.
Sistemi ligjor i Kosovës është një sistem i ndërlikuar me shumë pasiguri gjë që i mban
investitorët larg Kosovës. Ekzistojnë dobësi serioze në fushën e të drejtave pronësore, një
fushë shumë e rëndësishme për zhvillim ekonomik madje ne gjykatat e Kosovës ka lëndë
të grumbulluara që nga përfundimi i luftës tash e 12 vite ( Raporti i Progresit 2011).
Hartimi dhe miratimi i legjislacionit paraqet vetëm kornizat bazë të sistemit që do të
ndjekë vendi ynë në reformimin e gjyqësorit. Ndërkaq pjesa qenësore për krijimin e një
sistemi modern gjyqësor padyshim se i mbetet vetë pushtetit gjyqësor të cilët duhet të
rrisin performancën e tyre dhe të jenë më llogaridhënës për kompetencat dhe mandatin
që ushtrojnë dhe pushtetit ekzekutiv. Në këtë mënyrë, duhet të krijohen kushtet e punës
së gjyqësorit dhe prokurorisë nëpërmjet rritjes së pagave, ofrimit të mbrojtjes fizike të
tyre dhe familjarëve të tyre dhe të mos interferojnë në pavarësinë dhe paanshmërinë e
gjyqësorit.

Në përgjithësi, Qeveria e Kosovës ende nuk ka treguar seriozitet në trajtimin më të mirë
të gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës. Kjo ka rezultuar në dështimin e gjyqësorit
gjatë rekrutimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj, të cilët nga indikacionet e
përgjithshme vërehet se nuk kanë arritur të marrin një grup të juristëve profesionalë dhe
me shkollim superior, pikërisht për shkak të pagave të ulëta në sistemin gjyqësor dhe
mungesës së kushteve elementare për ushtrimin e funksionit të tyre. Këto dobësi e
vështirësi e vendosin gjyqësorin nën një pozitë, ku qytetari në vazhdimësi e humb
besimin për mungesën e profesionalizimit dhe objektivizmit të gjyqësorit.
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Sa i pёrket kornizes ligjore kjo pjesë ofron një përmbledhje të kornizës ligjore vendore
relevante për fushën e ndërmarrjeve, NVM-ve dhe mjedisit të biznesit, me fokus në ligjet
që rregullojnë mbështetjen për NVM-të, shoqëritë tregtare, shërbimet e inspektimit,
tregtinë e brendshme dhe investimet e huaja.
Ligji nr. 03/L-031 për mbështetjen e NVM-ve[10], miratuar në vitin 2008, synon të
rregullojë politikat qeveritare dhe masat për klasifikimin, si dhe nxitjen e krijimit dhe
zhvillimit të NVMve. Ai përcakton tri kategori të ndërmarrjeve (bazuar vetëm në numrin
e të punësuarve): mikro ndërmarrjet (deri në 9 të punësuar), ndërmarrjet e vogla (10 – 49
të punësuar) dhe ndërmarrjet e mesme (50 – 249 të punësuar). Megjithatë, sipas vlerësimit
të fundit të BE-së, klasifikimi i ndërmarrjeve ka nevojë për përmirësime të
mëtutjeshme.[11]

Ky ligj sqaron më tej përgjegjësitë e Agjencisë për Mbështetjen e NVM-ve në Kosovë
(AMNVM) në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, duke i dhënë asaj
përgjegjësinë për mbështetjen e NVM-ve përmes mekanizmave të ndryshëm si:
zhvillimin ligjor dhe të politikave; qasjen në financa dhe programe e skema të tjera të
mbështetjes së drejtpërdrejtë; investimet në sektorin privat; eliminimin dhe reduktimin e
barrierave në të bërit biznes dhe në zhvillimit të NVM-ve dhe hapjen e mundësive të
tregut për NVM-të; trajnimin dhe konsultimet me sipërmarrës; inkubatorët e biznesit,
parqet industriale dhe të biznesit; vendosjen e rregullave fleksibile që rregullojnë
marrëdhëniet punëdhënës-punëmarrës; lehtësimin e komunikimit ndërmjet NVMve, si
dhe me ndërmarrjet e mëdha dhe shërbime konsulente private, trajnerë dhe profesionistë
relevantë me qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe ekspertizës të NVM-ve dhe
shkëmbimit të informatave. Korniza e promovimit të NVM-ve përfshin këto aktivitete:
nxitjen e përdorimit të plotë të inkubatorëve të biznesit, zhvillimin e një sistemi efecient
për menaxhimin e të dhënave, krijimin e parqeve të biznesit në qytete të vogla si dhe
analizimin e funksionimit të tyre dhe dhënien e rekomandimeve.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Rezultatet e kёtij studimi qojnё nё konkluzionin se bizneset e reja tё cilat operojnё nё Kosovё
pёrballen me sfida nga mё tё ndryshmet. Si sfidat kryesore tё dёshtimit tё bizneseve Kosovare
tё cilat janё identifikuar gjatё hulumtimit janё: mungesa e qasjes nё financa, problemet ligjore,
probleme me politika fiskale, sfida infrastrukturore e tё tjera.
Numri i bizneseve qё kanё filluar sё operuari nё Kosovё gjatё periudhёs 2010-2015 arrin nё
shifrёn prej 53,589 biznese tё reja kurse biznese tё shuara pёr kёtё periudhё janё numёruar
afro 9,000 sosh. Sektori i cili vazhdon me numrin mё tё madh tё krijimit tё bizneseve ёshtё
sektori i tregtisё me shumicё dhe pakicё, i cili pastaj pasohet nga sektori i bizneseve
prodhuese, njё sektor ky i cili duhet tё vazhdojё tё rritet pasi qё ka efekte pozitive nё zhvillimin
ekonomik tё vendit.
Nё pёrgjithёsi mund tё themi se sektori privat në Repubikën e Kosovës konsiston kryesisht
në ndëmrarrje të vogla dhe të mesme. Krijimi i ndёrmarrjeve tё reja ndikon edhe nё
gjenerimin më të madh të vendeve te reja të punës dhe paraqesin shtyllën kurizore të
ekonomisë vendore. Në shumicën e vendeve në tranzicion ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
kanë bartur barrën më te madhe te transformimit drejt ekonomisë së lirë të tregut. NVM-të
jo vetem që kanë krijuar vende të reja të punës, por edhe kanë absorbuar fuqinë punëtore që
ka mbetur pa punë gjatë transformimit të pronës shoqërore/publike në atë private
Qeverisë së Kosovës i mbetët që të krijoj kushte të qëndrueshme, transparente dhe të
parashikueshme për investitorët e huaj. Në veçanti, Kosova do të duhet të vazhdojë në
krijimin e një kornize ligjore të favorshme për investimet dhe promovimin e mundësive për
investime. Para së gjithash ajo duhet ta ndryshojë ligjin për investimet e huaja dhe të miratoj
ligjet e nevojshme. Ajo duhet të finalizojë dokumentin për promovimin e politikave të
eksportit.
Rekomandohet përpjekje shtesë duhet të ndërmerren në zhvillimin e një tregu plotësisht
funksional të kapitalit në Kosovë. Si një mënyrë alternative për të përmirësuar qasjen NVM-
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ve në financa, është edhe tërheqja fondeve nga diaspora për investime në Kosovë. Përveç
dërgesave të drejtuara drejt subvencionimit të konsumit personal për njerëzit që jetojnë në
Kosovë, diaspora është e angazhuar në procesin e privatizimit dhe ka bërë investime direkte
në Kosovë. Megjithatë duhet të ketë nxitje financiare shtesë për të inkurajuar investimet e
mëtejshme të diasporës dhe partneriteteve të biznesit.
Rekomandohet që të bëhet analizimi i formës së inkurajimit dhe zbatimit në mënyrë që të
bëjmë zhvendosjen e ekonomisë joformale në atë formale. Gjithashtu duhet bërë studime për
të eliminuar faktorët që shkurajojnë NVM-të nga regjistrimi i plotë i punëtorëve, aktiviteteve,
qarkullimit dhe fitimeve ndaj autoriteteve përkatëse.
Qeveria e Kosovës duhet të zhvillojë politika që synojnë promovimin e modernizimit, të
ristrukturimit dhe forcimit të sektorit të NVM-ve. Sa i përket legjislacionit të BE-së, ai nuk
duhet vetëm përmendur, por duhet gjetur mënyrën që të zbatohet nga autoritetet e Kosovës.
Sfida kryesore është ndërtimi i komponentëve të reformuar rregullativ të nismave të
ndryshme që kanë të bëjnë me integrimin evropian, me investimet, reformat ligjore dhe të
konkurrencës si dhe me Politikat për Promovimin e Investimeve të Kosovës. Megjithatë, ne
rekomandojmë që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë të vazhdoj më tej me reformën ligjore
dhe rregullative dhe me përmirësimin e legjislacionit primar dhe sekondar që ka të bëjë me
mjedisin e biznesit.
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